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ABSTRAKT

Në këtë punim diplome është shqyrtuar tema Projekti ideor i Qendrës kulturore në
Mitrovicë.
Ky punim është ndarë në dy pjesë:
1.Pjesa tekstuale ku shtjellohen analizat e përgjthshme që quan deri tek zgjidhja e
projektit si dhe
2.Pjesa grafike ku paraqitet zgjidhja ideore e këtij projekti.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME

Kam kënaqësinë të falenderoj të gjithë stafin e kolegjit UBT që me përkushtimin më të
madhë më drejtuan drejt suksesit në profesionin tim.
I jam mirënjohëse profesorit Lulzim Beqiri i cili me shumë mund dhe përkushtim
dedikoi kohën e tij për të më mbështetur dhe drejtuar në zgjidhjen sa më të mirë të këtij
projekti.
Nuk mund të lë pa falenderuar edhe familjen time për gjtihçka kanë bërë për mua gjat
gjithë këtyre viteve.
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1.0 HYRJE

1.1 HULUMTIMI RRETH OBJEKTEVE KULTURORE

Objektet kulturore janë objekte të cilat kontribojnë jo pak në zhvillimin e një qyteti dhe
është me shumë rëndësi jo vetëm për prosperitet ekonomik por në veçanti siguron
ndjenjën e identitetit dhe ndihmon në dallimin e komuniteteve .
Duke qenë dhe vet qytetare e qytetit të Mitrovicës ,ballafaqohem çdo ditë me mungesat
që ka ky qytet.Një qytet i denjë dhe funksional është ai i cili përmbush shumë kërkesa
për një jetë sa më frytdhënëse në shumë aspekte të saj .Kultura mbi të gjitha është një
pasqyrë ku qyteti do përfaqësonte identitetin e tij, vlerat që ai ka dhe la ndër vite.Ashtu
si çdo qytet i shtetit tonë Kosovë edhe qyteti i Mitrovicës kontribon dhe reflekton jo pak
në kulturën tonë.

Duke qenë e domosdoshme që të njihemi jo vetëm ne por edhe shumë kultura të tjera të
botës me vlerat që ne kemi,mendova një zgjidhje ideore e cila ndoshta do jetë si
pikënisje për promovimin e kulturës sonë dhe trashëgimisë që ajo la.
Gjatë hulumtimit për objekte të llojit Qendër kulturore ,ndër to ishte edhe Qendra
kulturore e Mitrovicës objekt i cili shtjllohet edhe në planin zhvillimor komunal.Sipas
planit i punuar në vitin 2009 përshkruhet shumë mirë gjendja e objektit e cila që nga ai
vit vazhdon e njejtë.

Qendra e Kulturës shtrihet në të ashtuquajturën zonë e mirëbesimit, në jug të urës
kryesore të Ibrit dhe tash për tash është vetëm pjesërisht e hapur. „Qendra“ pos tjerash
posedon me një sallë për shfaqje si dhe me një bibliotekë. „Qendra“ menaxhohet nga
drejtoria për rini, kulturë dhe sport. Biblioteka e qytetit në jug, shërben edhe për
organizime të ndryshme kulturore. Muzeut të qytetit i nevojitet urgjent pajisje të reja.
Përgjithësisht, në jugë të qytetit ka një numër të vogël të enteve kulturore.[1]
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1.2 PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL

Fig.1 Infrastruktura sociale(PZHU).

Në Komunën e Mitrovicës ekzistojnë lokalitete dhe vendbanimeve ndër më lashtat në
Kosovë, që nga parahistoria, antika, mesjeta deri në historinë bashkëkohore të
karakterizuar me gërshetimin e kulturës vendëse me kulturat tjera të shtresuara gjatë
mileniumeve. Në bazë të kërkimeve arkeologjike, besohet se në Mitrovicë dhe rrethinë,
njerzit e parë kanë jetuar para më shumë se shtatë mijë vjetësh. Në bregun e lumit Ibrit,
në afërsi të vendbanimit të sotshëm Zhitkovc, janë gjurmët njerit nga vendbanimet më të
lashta në mbarë Kosovës. Gjetjet arkeologjike poashtu vërtetojn për vazhdimësinë e
jetës në këto treva, edhe në fazat e mëvonshme të zhvillimit, gjë të cilën e vërtetojnë
mbetjet arkeologjike të kulturave materiale dhe shpirtrore të popujve të cilët jetuan në
këto treva. Vendbanime poashtu të rëndësishme nga neolitiku i ri përveç Zhitkovcit janë
edhe: Vallaçi, Fafosi I dhe Fafosi II. Përpos vlerave të larta të kulturës së trashëguar
materiale e shpirtërore dhe trashëgimisë arkitektonike, komuna e Mitrovicës
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karakterizohet me një trashëgimi natyrore shumë të pasur, disa prej të cilat janë
inventarizuar. [1].
Muzeu i Mitrovicës për momentin është i integruar në objektin e

ish armatës

Jugosllave.

Fig 2. Qendra e kulturës Mitrovicë.

Fig.3. Muzeu i Mitrovicës.
Një SWOT-Analizë e përgjithshme hedh në dritë gjendjen e tanishme dhe tregon në
vështirësitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes ku sipas planit zhvillimor

8

parashihen. Ajo është e ndarë në katër pjesë: përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe
rreziqet.

Fig.4.S.W.O.T Analiza.(PZHU).
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2.0 ANALIZA
2.1

ANALIZA E LOKACIONIT

Si pikënisje ishte gjetja e një lokacioni të përshtatshëm në mënyrë që ky objekt të kishte
rëndësinë për të cilën e karakterizon .Lokacioni për vendosjen e këtij objekti është në
afërsi të objektite të ish armatës Jugosllave.
Gjendet në qendër të qytetit prandaj kjo ishtë pikë kryesore dhe mjaft favorizuese për
vendosjen e një objekti të tillë ku me siguri që do shpiente në zhvillimin e qytetit,që
ishte qëllimi kryesor që kisha gjatë këtij projekti.

Fig.5. Destinimi i sipërfaqeve

Qasja në lokacion është mjaft e lehtë dhe lidhet ngushtë me sheshin e qytetit I cili
ndodhet në afërsi të tij.Kjo veti më drejtoi në gjetjen e një zgjidhjeje ku sheshi do ishte
lidhje mes objektit dhe tij si hapsirë publike që është tani.
Në gjendjen reale sheshin dhe lokacionin e ndanë rruga e cila është mjaft e frekuentuar
dhe bënë pjesë në rrugët kryësore të qytetit.Si propozim do ishte qarkullimi më i lehtë
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dh përpos kësaj edhe zgjerimin e sheshit si pjesë e rëndësishme e qytetit.Prandaj rruga e
cila ndanë këto dy hapësira do mund të kalonte në nivel më të ulët dhe pjesa mbi do
ishte vazhdimi i sheshit ku pastaj objekti dhe sheshi nuk do kishin ndarje.

Fig.6. Situacioni i gjerë.

.Lokacionin e zgjedhur e rrethon edhe një rrugë dytësore e cila si propozim do duhej të
ndërpritej deri tek hyrja e planifikuar e objektit për pjesën e administratës.Pjesa tjetër e
rrugës së mbetur do mund të shfrytëzohej si pjesë tjeter e vazhdimit të sheshit.
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Fig.7. Skica me qasjet në lokacion.

Fig.8.Zgjerimi i sheshit.
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2.2

ANALIZA E KONCEPTIT

Meqë kjo qendër do vizitohej nga persona të ndryshëm dhe me periudha të caktuara do
kishte fluks mjaft të madhë, zgjidhja e përshtatshme do ishte mundësia e kalimit sa më të
lehtë mes hapsirave të caktuara të saj.

Koncepti i këtij projekti shkon drejt termit forma ndjek funksionin.Kjo ishte rryma që
ndjeka për krijimin e këtij objekti.Fillova me analizimin e funksionit si qasje kryesore e
projektit.

Kur objekti do ishte në aspektin funksional i zgjidhur atëherë forma do ndiqte atë.Dhe
kështu gjthqka sillet rreth një galerie e cila bjen dritën si pjesë e veqantë e trajtuar e këtij
objekti.Përreth saj sillen funksionet kryesore të objektit siq janë pjesa ekspozuese,salla ose
auditorium,sallat e ekspozimit të artefakteve si dhe barime shfrytëzim të përkoshëm.

.

Fig.9. Skica fillestare.
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Fig.10. Skica rreth formësimit të objektit.

Fig.11. Ndarja e funksioneve.
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2.3

ANALIZA E FUNKSIONIT

Duke inkorporuar Muzeun e qytetit I cili është mjaft I pasur për nga artefaktet që
posedon,mendova krijim e një qendre kulturore e cila do permbushte të gjitha kushtet e
nevojshme që Mitrovica të njihet për vlerat e saj.Muzeu I Mitrovicës është I pasur me
artefakte nga shumë degë si arkeologjisë, etnologjisë, historisë, gjeologjisë dhe
numizmatikës.Të gjitha këto degë kanë hapësirat e tyre të veqanta secila ndaras tjetrës siç
shihet në projekt.

Një qendër kulturore nuk do ishte e plotë pa auditoriumin I cili përmban të gjitha kushtet e
nevojshme të mbahen manifestime të ndryshme pa përjashtuar edhe shfaqje të përmasave
të vogla teatrale duke mundësuar kështu zhvillimin e kësaj dege të lënë anash.

Përveq dy funksioneve të lartëpërmendura ,si ide ka qenë edhe biblioteka e cila integrohet
në katin e fundit ,me qasje të veqant nga administrata.Në këtë hapsirë do mund të kenë
qasje vetëm persona të caktuar ,ku pjesë të hapësirës në fjalë do plotsonin kushtet e
nevojshme për hulumtime si dhe studime të ndryshme.

Për ngjarje të ndryshme kulturore kjo qendër do plotësohej edhe me një bar I cili do jetë
në periudhë afatshkurtër me mundësi heqje duke mundësuar kështu

shfrytëzimin e

hapsirës për ndonjë aktivitet tjetër për periudha të caktuara kohore .

Të gjitha koridoret e qendrës përreth galerisë dhe më gjerë do mund të përdoren për
ekspozime të ndryshme qoftë të pikturës por edhe degë tjera.

Pjesa tjetër e objektit është e paraparë për administratën e plotësuar me zyre hapësirat e të
cilave do jenë të mjaftueshme për menaxhimin sa më të mirë të qendrës.
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Fig.12.Skica të para rreth zgjidhjes së funksionit.

Fig.13.Skica e qasjeve.
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2.4

ANALIZA E KONSTRUKSIONIT

Për strukturën e objektit të projektuar ishte mjaft e lehtë të gjendej zgjidhja adekuate e
përafërt e cila do mbante qëndrueshmërinë e tij.Struktura e objektit është e ndarë në dy
pjesë.
Pjesa e pare e objektit i përket sistemit skeletor ku me anë të shtyllave do barten të gjitha
ngarkesat e objektit.
Si pjesë e dytë e strukturës është pjesa ku nevojitet hapsirë më e madhe e pastër ku
përbëhet nga kapriatat lineare tek pjesa e auditoriumit si dhe pjesa e galerisë.

Fig.14.Baza e themeleve.
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2.5

MATERIALET

MATERIALET NË FASADË

Stili i përzgjedhur për objektin që në fazën e konceptit është menduar i stilit
minimalist,prandaj dhe përzgjedhja e materialeve ishte e thjeshtë.Dy materialet dominuese
në fasadë janë betoni i pastër dhe qelqi.Këto dy materiale kombinohen mes vete dhe
krijojnë harmoni dhe mendoj se përqojnë tek vizitorët idenë dhe konceptin që u artikulua
në këtë projekt.

Fig.15.Teksturë betoni.

Fig.16.Strukturë xhami.

Qelqi ka korniza nga metali të cilat janë mjaft të thjeshta dhe pasqyrojnë pastërti në fasadë
duke shprehur kështu në pah fasadën nga betoni i pastër.
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Fig.17.Ndërtesë nga David Chipperfield Architects,Berlin.

MATERIALET NË HAPSIRËN E BRENDSHME

Edhe hapsira e brendshme do ketë stil minimalist ku do dominojë ngjyra e bardhë
kryesisht në mure .Veti kjo që do sihte për shkak të mos ngarkimit të dizajnit për shkak të
ekspozimit të veprave të ndryshme dhe në mënyrë që të vihen më në pah vlerat e
veprës.Pjesa e dyshemesë do jetë nga betony i pastër përveq pjesëve të tjera si auditorium
i cili do jetë nga materiali linoleum për shkak të kushteve specifike që kjo hapsirë kërkon.
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2.6 EFIÇIENCA

Në kohët e fundit çdo herë e më shumë i kushtohet rëndësi edhe efiçiencës së objektit ku
me anë të saj arrihet menaxhimi i duhur i burimeve të ndryshme materiale qoftë për nga
shpenzimet që mund t’i ketë një objëkt e deri tek ruajtja e energjisë.
Meqë ky objekt si koncept i ekspozohet në mënyrë direkte energjisë solare me anë të
hapjeve të shumta qe posedon , gjatë verës mund të sjellë temperatura mjaft të larta në
hapësirat e tij.Por në të njejtën kohë edhe gjatë dimrit humbjet e energjisë janë të mëdha
për shkak hapësirës të madhe të shfrytëzimit.Prandaj një zgjidhje e menduar për arritjen e
efiçiencës do të ishte përmes dritareve të perzgjedhura të cilat kanë veti të menaxhimit sa
më të mirë të energjisë.Dritaret kanë këto veti:

Panelet e shumëfishta:
Dy panele qelqi, me ajër ose gaz që mbushin qendrën, izolojnë shumë më mirë se dritaret
standarde të vetme të panelit. Disa dritare perfshijne edhe tre ose me shume panele per
rritjen e efikasitetit te energjise.

Fig.18.Humbjet e energjisë.
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Xhami Low-E (Low-E Glass) :
Low-E qëndron për përqueshmërinë e ulët termike. Ky xham ka një shtresë të veçantë që
pasqyron dritën infra të kuqe, duke mbajtur ngrohjen brenda në dimër dhe jashtë në verë.
Ky xham gjithashtu pasqyron dritën ultravjollcë që mund të mbrojë mobiljet brenda nga
venitje.

Mbushja me gaz:
Në mes të dritareve të xhamit kanë kripton, argon, ose gazra të tjera pa erë, pa ngjyrë, jo
toksikë që izolojnë më mirë se ajri.

Këndi i hapsirave të ngrohta:
Një hapësirë mban panelet e xhamit në një distancë të caktuar, ato gjithashtu izolojnë
skajet e dritareve për të zvogëluar transferimin e nxehtësisë.

Fig.19.Xhami Low-E.
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2.7

PËRFUNDIM

Mitrovica edhe pse pas lufte mbeti e ndarë në dy pjesë, ajo që e bënë më të veqant është
ura që shtrihet përmbi lumin Ibër ,e cila jo vetëm lidhë dy anë të qytetit por edhe dy popuj
me kulturë të ndryshme. Kjo më së miri pasqyrohet tek artefaktet të cilat ruan qyteti e të
cilat shumë pak nga njerëzit dihen apo vizitohen .
Duke analizuar nevojat që qyteti i Mitrovicës ka tek ky aspekt erdha në një zgjidhje e cila
mendoj do sillte mjaft përfitime për tu zhvilluar në këtë fushë.
Si qendër kulturore që Mitrovica ka por e cila me kalimin e viteve nuk posedon mjete të
mjaftueshme që të kontribojë në promovimin tonë si qytet,tashmë është thuajse në heshtje.
Idea e gjithë kësaj pune ishte dëshira për një rikthim të emrit ,promovimin dhe ruajtja e
vlerave ndër vite që qyteti i Mitrovicës ka. Sjellja në jetë e këtyre vlerave kulturore do të
ngjallë ndërgjegjësimin e banorëve për të mirat që posedon ky vend dhe vendet e tjera të
Kosovës do të njihen më mirë me to.Besoj që ky projekt si pikënisje do të jetë një thirrje
për të gjithë qytetarët e saj që të besojnë në vlerat e qytetit dhe ti ruajnë ato .
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